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ABSTRAKT

Ne këtë temë të diplomës trajtohet roli i institucioneve në zhvillimin e
ndërmarrësise, duke filluar me trajtimin e ndërmarrësisë dhe institucioneve si koncepte, dhe
duke vazhduar me trajtimin e ndikimit apo rolin e tri llojeve të institucioneve në
ndërmarrësi, te cilat janë:
•

Roli i Institucioneve Politike

•

Roli i Institucioneve Ekonomike

•

Roli i Institucioneve Kulturore

Tek trajtimi i rolit të institucioneve politike janë shtjelluar këto çeshtje: Roli i
stabilitetit politik dhe Qeverise në ndërmarrësi, veprimet që mund të ndërmerren nga
institucionet për përmirësimin e klimës për ndërmarrësi, politikat dhe infrastruktura ligjore,
mjedisi i biznesit dhe korniza ligjore për NVM-të dhe NVM-të dhe sektori joformal.

Tek trajtimi i rolit të institucioneve ekonomike janë shtjelluar këto tema: Faktorët
ekonomike qe ndikojnë ne ndërmarrësi, ndikimi i institucioneve financiare dhe qasjes në
financa, dhe tërheqja dhe drejtimi i fondeve të diasporës në NVM.
Tek trajtimi i rolit kulturor qe luajnë institucionet, janë shtjelluar këto tema: Lidhshmëria e
dimensioneve të Hofstede me ndërmarresinë dhe inovacionin, rëndësia e ndërmarrësisë për
shoqërinë dhe përforcimi i kulturës ndërmarrëse ne Kosove.
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FJALORI I TERMAVE

OECD - Organizata për Bashkëveprim Ekonomik dhe Zhvillim.
NVM – Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme.
BB – Banka Botërore.
PEST – Lloj i analizës ku analizohen faktorët Politik, Ekonomik, Social dhe Teknologjik.
BPV – Bruto Produkti Vendorë.
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1

HYRJE

Institucionet janë kufizime të vendosura nga njerëzit të cilat strukturojnë ndërveprimin
politik, ekonomik dhe social. Ato përbëhen nga kufizimet joformale (tabu-të, zakonet,
traditat, kodet e sjelljes), dhe kufizimet formale (kushtetutat, ligjet, e drejta e pronës).
Përgjatë historisë, institucionet janë ndërtuar nga njerëzit për të vendosur rendin dhe për të
shmangur pasigurinë. Së bashku me kufizimet në ekonomi ato definojnë zgjidhje dhe në
këtë mënyre përcaktojnë koston e prodhimit dhe transaksionit dhe si rrjedhojë profitin dhe
fizibilitetin në angazhimet ne aktivitete ekonomike.

Ndërrmarrësia konsiderohet si instrument bashkëkohor për zhvillim ekonomik dhe
përshtatjes ndaj ndryshimeve në treg (Thurik, 2000). Megjithatë studimi i ndërrmarrësisë
nuk përfshin vetëm mënyrën e themelimit të një biznesi (startup) por me të madhe
koncentrohet edhe në mënyrën e përhapjes së strategjive ndërrmarrëse tek bizneset
ekzistuese. Ajo konsiston edhe në hapjen e tregjeve të reja, zhvillimin e produkteve dhe
shërbimeve të reja apo të dyja së bashku. Kohëve të fundit ka integruar inovacionin si mjet
për gjetjen e mundësive të reja në treg.

Ekziston një lidhshmëri e forte në mes ndërmarresisë dhe institucioneve, ku institucionet
kanë një rol kyç në zhvillimin e saj. Mund ti dallojmë disa lloje te ndikimit te
institucioneve, ku në këtë teme do të fokusohemi në rolin e institucioneve politike,
ekonomike dhe atyre kulturore. Roli i institucioneve politike në ndërmarrësi duhet të shihet
në kontekst të lirive individuale, të ketë sundim të ligjit dhe të drejta pronësore. Qeveritë
kanë mundësi të stimulojnë ndërrmarrësinë duke ofruar burime dhe politika të favorshme
sektoriale. Fillimisht, është e rëndësishme që të sigurohen stabiliteti politik dhe
institucioneve qeverisëse.
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Roli i institucioneve ekonomike qëndron ne faktin se një strukturë ekonomike e cila
mbështet ndërrmarrësinë duhet të siguroj rritje të vazhdueshme ekonomike, stabilitet,
transparencë, qasje në kapital financiar dhe struktura të favorshme të tatimit. Performanca
ekonomike pozitive krijon kushte të favorshme dhe kërkesë për shërbime dhe produkte të
reja. Ka një korrelacion pozitiv në mes rritjes ekonomike dhe shfaqjes së inovacioneve dhe
ideve ndërmarrëse.

Roli i institucioneve kulturore ne ndërmarrësi qëndron ne faktin se mjedisi kulturor ka një
ndikim të madh në llojin e ndërmarrësit dhe veprimeve të tij. Trajtat kulturore të
ndërmarrësit përcaktojnë edhe nëse ai do të jetë ndërmarrës në rend të parë, nëse ai është i
gatshëm për të vepruar në rreziqe dhe atë se çfarë do të bëj nëse dështon në raste të
caktuara.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Ndërmarrësia
Ndërrmarrësia është veçuar si disiplinë studimi që nga viti 1975 përmes punimeve
të Karl Vesper. Sipas Birch (1979) studimi i ndërrmarrësisë u bë tejet i rëndësishëm në
periudhën e post-fordizmit kur bizneset e vogla dhe të mesme po zinin vendin e strukturave
të mëdha Fordiste të prodhimit. Meqë bizneset e vogla dhe të mesme u identifikuan si
mekanizma kyç në zhvillim ekonomik edhe studimi i ndërrmarrësisë u bë tejet i
rëndësishëm.
Ndërrmarrësia konsiderohet si instrument bashkëkohor për zhvillim ekonomik dhe
përshtatjes ndaj ndryshimeve në treg (Thurik, 2000). Megjithatë studimi i ndërrmarrësisë
nuk përfshin vetëm mënyrën e themelimit të një biznesi (startup) por me të madhe
koncentrohet edhe në mënyrën e përhapjes së strategjive ndërmarrëse tek bizneset
ekzistuese. Ajo konsiston edhe në hapjen e tregjeve të reja, zhvillimin e produkteve dhe
shërbimeve të reja apo të dyja së bashku. Kohëve të fundit ka integruar inovacionin si mjet
për gjetjen e mundësive të reja në treg. Andaj, si pjesë e studimit të ndërrmarrësisë janë
bërë edhe mjetet analitike që mundësojnë procesin e identifikimit të mundësive dhe
rreziqeve në treg.

Aspekti strukturorë i ndërmarrësisë na tregon se ajo ekziston brenda një konteksti.
Ky kontekst formon individin dhe formën e ndërmarrësisë. Në mendjen time, komponenti
strukturorë ka dy pikëpamje: strukturën relacionale dhe strukturën socio-gjeografike.
Struktura relacionale përfshin rrjetet individuale dhe rrjetet e firmave. Efektet e rrjeteve të
mëdha, të ndryshme sociale janë të dokumentuara të jenë drejtuesit e ndërmarrësisë të
suksesshëm (Uzzi 1997; Johannisson, Ramirez-Pasillas et al. 2002). Struktura
sociogjeografike përfshin tema të tilla si kultura, normat (Hofstede, Nooderhaven et al,
2004), traditat ndërmarrëse lokale (Becattini 2000) dhe çështjet e periferisë kundrejt thelbit
(Smallbone, North et al 1997; Benneëorth 2004).
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Tiparet jo-psikologjike janë karakteristikat e një individi që nuk kanë të bëjnë me
personalitetin. Këto janë eksperiencat e një personi që i ka mbledhur gjatë jetës.
Eksperienca e karrierës është një shkas që jo vetëm vendos që kush do të bëhet ndërmarrës,
por edhe vendos se çfarë lloj ndërmarrësi do të bëhet. Literatura na tregon se sa më shumë
eksperiencë të ketë një person në biznes të përgjithshëm, funksional, industri, dhe ne biznes
fillestar (start-up) , aq më shumë gjasa ky person do të bëhet një ndërmarrës. Nëse dikush
është i ekspozuar në veprimtaritë ndërmarrëse nga eksperiencat të deleguar, shpesh në
formën e bizneseve familjare dhe rol-modeleve të jashtëm, ata kanë më shumë gjasa të
bëhen ndërmarrës.
Gjithashtu është vërejtur se një person me një rrugë më të larmishme të karrierës ka më
shumë gjasa që të bëhet një ndërmarrës [p.sh.: (Klepper dhe Sleeper 2001; Romanelli dhe
Schoonhoven 2001; Shane 2003)]. Njohja e tregjeve dhe mënyra për të i shërbyer atyre
është gjithashtu një faktor i lidhur me sjelljen ndërmarrëse (Shane 2003). Sa më shumë dhe
të larmishme të jenë lidhjet shoqërore aq më shumë gjasa një person do të bëhet një
ndërmarrës (Aldrich 1999; Shane 2003). Çështja e të ardhurave ose mund të mundësojnë
ose të mposhtë ndërmarrësinë. Nëse një person ka të ardhura më të larta, atëherë ata janë
më të aftë të vetë-financojnë ndërmarrjen e tyre (forma më e zakonshme e financimit të
biznesit të ri), megjithatë, ata gjithashtu shumë më shumë rrezikojnë të humbasin në rast që
ndërmarrje e tyre dështon. Nëse një personi ka rrjedhje të të ardhurave të ulëta, ata janë më
pak në gjendje të vetë-financojnë, por edhe kanë kosto më të ulëta oportune për të filluar
një biznes [p.sh.: (Evans dhe Leighton 1989; Amit, Glosten et al. 1993). Prezenca e një
bashkëshortit/bashkëshortes të punësuar inkurajon ndërmarrësinë për shkak se të paturit
të një rrjedhje të të ardhurave të sigurtë ul ekspozimin financiar (Bates 1995).
Edukimi nuk ka efekt të veçantë mbi atë se nëse dikush do të fillojë një biznes apo jo (pasi
që është arritur leximi dhe shkrimi). Megjithatë, edukimi ndikon në çfarë lloj ndërmarrësie
do të manifestohet. Ndërmarrësit e ri inovativ kanë tendencë të jenë më të arsimuar (Casson
1982; Shane 1992). Mosha e njerëzve qe fillojnë bizneset e tyre ka tendencë të jetë rreth
moshës së mesme (36-55) (Bates 1995). Të rinjtë shpesh nuk kanë përvojë të nevojshme
për të drejtuar një biznes të suksesshëm dhe njerëzit më të vjetër se 55 e vejnë veten në
rrezik më të lartë financiar para daljes në pension. Sa më e lartë pozita në shoqëri e
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ndërmarrësit, më shumë gjasa që ai do të jetë një ndërmarrës inovativ risi, i cili është i
suksesshëm për shkak të qasjes më të mirë të financimit, lidhjet (netëorks) të cilësisë më të
mirë, dhe një edukim më të mirë (Steëart dhe Roth 2001).

2.2 Institucionet
Institucionet janë kufizime te vendosura nga njerëzit te cilat strukturojnë ndërveprimin
politik, ekonomik dhe social. Ato përbëhen nga kufizimet joformale (tabu-të, zakonet,
traditat, kodet e sjelljes), dhe kufizimet formale (kushtetutat, ligjet, e drejta e pronës).
Përgjatë historisë, institucionet janë ndërtuar nga njerëzit për te vendosur rendin dhe për te
shmangur pasigurinë. Se bashku me kufizimet ne ekonomi ato definojnë zgjidhje dhe ne
këtë mënyre përcaktojnë koston e prodhimit dhe transaksionit dhe si rrjedhoje profitin dhe
fizibilitetin ne angazhimet ne aktivitete

ekonomike. Ato evoluojnë me rritje te

vazdueshme, duke lidhur të kaluarën me të tashmen dhe të ardhmen.
Institucionet ofrojnë strukturën incentive te ekonomisë, ku kjo ne procesin e evoluimit te
kësaj strukture, formëson drejtimin e ekonomisë drejt rritjes apo stagnimit.

Sipas Acemoglu dhe Robinson(2005),

institucionet politike ndahen ne institucione

ekstraktive apo te mbyllura ku një grup i vogël i interesit ka kontroll pothuajse të plotë dhe
shfrytëzojnë pjesën tjetër te popullit dhe inkluzive ku shumica e njerëzve janë të involvuar
në procesin e vendimmarrjes, pra demokracia.

2.2.1 Roli i Institucioneve Politike
Jostabiliteti politik sjell rrezik të madh pasiguri në kontraktimet, aplikimet e
rregullave ligjore, strukturën e të drejtave të pronësisë, si dhe politikat e taksave /
shpenzimeve. Ne anën tjetër, institucionet e qëndrueshme zvogëlojnë koston e
transaksioneve, dhe si rezultat lejojnë individët te përfitojnë nga transaksionet e tregtisë
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(Boetke dhe Coyne 2003). Nen udhëheqjen e një sistemi efikas institucional procesi i
shkatërrimit kreativ (Schumpeter 1911) në ndërmarrësi zhvillohet në një mënyrë qe sjell një
proces kontinual ne krijimin e pasurisë dhe prosperitetin e zhvillimit nëpër kohë. Sipas
Baumol (1990)

produktiviteti i ndërmarresisë së një shteti varet nga kualiteti i

institucioneve te tij. Kur shteti ka institucione te mira, kthimi nga investimet ne ndërmarrësi
rritet, ndërsa kur ato janë te dobëta dhe te dizajnuara dobët, një pjese e fitimit do te shkoje
ne mitmarrje, lobim dhe mbështetje politike.
Jostabiliteti politik gjithashtu mund të afektojë ndëmarresinë në marëdheniet me
institucionet financiare. Sipas Roe dhe Siefel (2011), risku politik i një vendi e afekton
fuqishëm kapacitetin e tij për te mbrojtur investitorët e mundshëm. Ata mbrojnë mendimin
se një qeveri stabile i stimulon kursimet e njerëzve, dhe ne këtë mënyrë e dëmton
funksionimin efecient te tregjeve financiare te cilat si rrjedhoje ndikojnë edhe ne
ndermarresine.

2.2.2 Roli i Institucioneve Ekonomike
Modelet e hershme krahasuese përqendrohen kryesisht në faktorët ekonomikë për të
shpjeguar dallimet ne ndërmarrësi ndërmjet kombeve. Blau (1987) përdor të dhëna nga
fuqia punëtore amerikane për të identifikuar se cilët faktorë e shkaktojnë këto dallime. Ai
thekson dy faktorë kryesorë: ndryshimet në teknologji dhe strukturën industriale. Ai
sugjeron se këto ndryshime strukturore zvogëlojnë avantazhin konkurrues të ndërmarrjeve
të mëdha (avantazhet shkallore) dhe krijuan mundësi më të mira për ndërmarrjet e vogla,
mbijetesa e tyre u bë më pak e varur nga shkalla e tyre e bazuar vetëm në faktorët
ekonomikë. Në modelin e tij të përgjithshme të ekuilibrit të vetëpunësimit ai supozon se
punëtorët përpiqen për të maksimizuar dobinë e të ardhurave.
Në veçanti, mund te identifikojmë këto variabla ekonomike: mirëqenia , pjesmarrja e
femrave në fuqinë punëtorë, kuota e te ardhurave, papunësinë, dhe dendësinë e popullsisë si
faktorë ekonomikë qe e ndikojnë nivelin e ndermarresise.
Një nivel i ulët i mirëqenies zakonisht përkon me një nivel të ulët të pagave, që nënkupton
motivim të vogël për të rritur efikasitetin ose shkallen e ndërmarrjes. Ndërmarrjet e vogla
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zejtare dhe tregtare me pakicë janë dominuese në një ekonomi të tillë. Mënyra e vetme për
dike qe dëshiron rritje të të ardhurave është hapja e një biznesi te vogël dhe sigurimi i vetepunësimit. Zhvillimi ekonomik ne mënyrë te natyrshme siguron një nivel me te larte te
pagave, gjë qe stimulon ndërmarrjet te punojnë ne mënyrë me efiçiente. Lucas (1978)
shpjegon se niveli i ndërmarrjeve është i lidhur pozitivisht me zhvillimin e te ardhurave ne
nivel kombëtare ku pasuria dhe kapitali janë zëvendësues. Ekonomitë e shkallës fillojnë
punën ,sidomos në prodhim, dhe numri i ndërmarrjeve te vogla (përfshirë shumë
ndërmarrës margjinale) zvogëlohet.
Në një fazë të mëvonshme të zhvillimit ekonomik, shërbimet bëhen më të
rëndësishme dhe një rritje e re në ndërmarrësi fillon të ndodhë. Ardhja e teknologjisë së
informacionit, disponueshmërinë e kapitalit dhe diferencimi i tregjeve , dërgon drejt
kategorizimit te ndërmarrjeve ku rolin kryesor e marrin korporatat . Gjithashtu edhe
nenkontraktimet e fuqizojnë këtë proces. (Acs, Audretsch dhe Evans, 1994; Bais, Van der
Hoeven dhe Verhoeven, 1995).Kjo mund të shpjegojë pjesërisht rimëkëmbjen aktuale të
ndërmarrjeve në disa prej ekonomive më të zhvilluara. Ne supozojmë se ne përgjithësi
shumica prej këtyre pronarëve te ndërmarrjeve janë ndërmarrës me një shkalle te larte te
edukimit.

2.2.3 Roli i Institucioneve Kulturore
Kroeber dhe Parson (1958, p. 583), definojnë kulturën si "strukture të vlerave, ideve
dhe sistemeve të tjera domethënëse simbolike, të rëndësishme si faktorë në formimin e
sjelljeve të njeriut." Barnouë (1979, f. 5) e përkufizon kulturën si konfigurimin e "strukture
te stereotipave te sjelljes se mësuar te cilat janë bartur nga një brez në tjetrin“. Hofstede
(1980, p. 25) i referohet kulturës si" programimi kolektiv i mendjes e cila dallon një grup te
njerëzve nga një grup tjetër dhe përfshinë vlera“. Pasiqë vlerat përcaktohen zakonisht në
fillim të jetës (Hofstede, 1980, Barnouë, 1979), ata kanë tendencë të jenë të" programuar
"në individë që rezultojnë në modelet e sjelljes qe konsistojnë me kontekstin kulturor dhe të
qëndrojnë te njëjta me kalimin e kohës (Hofstede, 1980; Mueller dhe Thomas, 2000).
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Kultura mund të përcaktohet për një shumëllojshmëri të niveleve apo sistemeve në
shoqëri me ndërveprime të mundshme midis niveleve. Ulijn dhe Ëeggeman (2001)
identifikojnë katër kultura të ndryshme: Kultura e profesionit ose profesionale , kulturën
organizative ose të korporatave, kultura e industrisë dhe kultura kombëtare. Pastaj ka nga
ata që argumentojnë se për shkak të zhvendosjes se kufinjeve kombëtarë, të paktën po aq e
rëndësishme, nëse jo më e rëndësishme është koncepti i kulturës i përcaktuar nga
qytetërimi. Huntington (1996) identifikon pesë ose gjashtë qytetërimet bashkëkohore:
japoneze, hindu, islamike, ortodokse, perëndimore, dhe të Afrikës (ndoshta), ku ajo
perëndimore ndahet më tej në tri komponentë: Evropë, Amerikën e Veriut dhe Amerikën
Latine. Në çdo nivel të kulturës, mund të identifikojë vlerat e veçanta, normat, gjuhën dhe
simbolet. Edhe pse të gjitha këto shtresa janë të rëndësishme, ndryshimet në kulturat mund
të shpjegohen nga variacionet në ndikimet nga qytetërimet e lashta dhe moderne nga të cilat
këto kultura kombëtare rrjedhin (Huntington, 1996).
Pasi hulumtimi ne nivelin psikologjik tregon një lidhje midis vlerave, besimeve dhe
sjelljeve, është e besueshme se dallimet në kulturën kombëtare, në të cilën këto vlera dhe
besime janë integruar, mund të ndikojnë në një gamë të gjerë të sjelljeve, duke përfshirë
vendimin për të bërë vetë-punësuar në vend se të punojnë për të tjerët (Mueller dhe
Thomas, 2000). Duke përdorur këtë logjikë, disa studime të fundit të shqyrtuar
marrëdhëniet në mes të aspekteve të ndryshme të kulturës dhe sjelljes sipërmarrëse
ndërmjet kulturave (Busenitz, Gomez dhe Spencer, 2000, Davidsson, 1995; Huisman,
1985; Lee dhe Petersen, 2000, McGrath dhe Macmillan, 1992; Mueller dhe Thomas, 2000,
Tiessen, 1997, Ëennekers, Noorderhaven, Hofstede dhe Thurik, 2002, Uhlaner, Thurik dhe
Hutjes (2002)).
Kroeber dhe Parson (1958, p. 583), definojnë kulturën si "strukture të vlerave, ideve
dhe sistemeve të tjera domethënëse simbolike, të rëndësishme si faktorë në formimin e
sjelljeve të njeriut." Barnouë (1979, f. 5) e përkufizon kulturën si konfigurimin e "strukture
te stereotipave te sjelljes se mësuar te cilat janë bartur nga një brez në tjetrin“. Hofstede
(1980, p. 25) i referohet kulturës si" programimi kolektiv i mendjes e cila dallon një grup te
njerëzve nga një grup tjetër dhe përfshinë vlera“. Pasiqë vlerat përcaktohen zakonisht në
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fillim të jetës (Hofstede, 1980, Barnouë, 1979), ata kanë tendencë të jenë të" programuar
"në individë që rezultojnë në modelet e sjelljes qe konsistojnë me kontekstin kulturor dhe të
qëndrojnë te njëjta me kalimin e kohës (Hofstede, 1980; Mueller dhe Thomas, 2000).

Kultura mund të përcaktohet për një shumëllojshmëri të niveleve apo sistemeve në
shoqëri me ndërveprime të mundshme midis niveleve. Ulijn dhe Ëeggeman (2001)
identifikojnë katër kultura të ndryshme: Kultura e profesionit ose profesionale , kulturën
organizative ose të korporatave, kultura e industrisë dhe kultura kombëtare. Pastaj ka nga
ata që argumentojnë se për shkak të zhvendosjes se kufinjeve kombëtarë, të paktën po aq e
rëndësishme, nëse jo më e rëndësishme është koncepti i kulturës i përcaktuar nga
qytetërimi. Huntington (1996) identifikon pesë ose gjashtë qytetërimet bashkëkohore:
japoneze, hindu, islamike, ortodokse, perëndimore, dhe të Afrikës (ndoshta), ku ajo
perëndimore ndahet më tej në tri komponentë: Evropë, Amerikën e Veriut dhe Amerikën
Latine. Në çdo nivel të kulturës, mund të identifikojë vlerat e veçanta, normat, gjuhën dhe
simbolet. Edhe pse të gjitha këto shtresa janë të rëndësishme, ndryshimet në kulturat mund
të shpjegohen nga variacionet në ndikimet nga qytetërimet e lashta dhe moderne nga të cilat
këto kultura kombëtare rrjedhin (Huntington, 1996).
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Qëllimi i këtij punimi është që të trajtohet roli i institucioneve veç e veç në zhvillimin e
ndërrmarrësisë në pergjithësi dhe Kosova në veçanti.

Tek trajtimi i rolit të institucioneve politike janë shtjelluar këto çeshtje: Roli i stabilitetit
politik dhe Qeverise në ndërmarrësi, veprimet që mund të ndërmerren nga institucionet për
përmirësimin e klimës për ndërmarrësi, politikat dhe infrastruktura ligjore, mjedisi i biznesit
dhe korniza ligjore për NVM-të dhe NVM-të dhe sektori joformal.

Tek trajtimi i rolit të institucioneve ekonomike janë shtjelluar këto tema: Faktorët
ekonomike qe ndikojnë ne ndërmarrësi, ndikimi i institucioneve financiare dhe qasjes në
financa, dhe tërheqja dhe drejtimi i fondeve të diasporës në NVM.
Tek trajtimi i rolit kulturor qe luajnë institucionet, janë shtjelluar këto tema: Lidhshmëria e
dimensioneve të Hofstede me ndërmarresinë dhe inovacionin, rëndësia e ndërmarrësisë për
shoqërinë dhe përforcimi i kulturës ndërmarrëse ne Kosove.
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4

METODOLOGJIA

Për hartimin e këtij punimi është përdorur një literaturë e gjerë e cila konsiston në
materiale dhe punime të shumë autorëve të huaj por edhe vendas, në studime me karakter
ndërkombëtarë dhe në përdorimin e një numri të madh burimesh informacioni nga faqet
zyrtare të institucioneve të rëndësishme, si me karakter kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar
ku mund të përmendim Qeverinë e Kosovës, Bankën Botërore, OECD, etj

Punimi trajtohet përmes metodologjisë së unisuar në studimin e ndërrmrrësisë. Qasja
metodologjike trajton faktorët strukturor në ndërrmarrësi. Ndikimi faktorëve struktor
politik, ekonomik dhe socio-kulturor trajtohet përmes kornizës së PEST analizës. Faktorët
kulturor trajtohen duke ngërthyer veçimet e teorisë se distancës kulturore të Hofstedde.
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5

DISKUTIME DHE REZULTATE

5.1

Pasqyre e sektorit të NVM-ve në Kosovë

Ekonomia e Kosovës që nga viti 1999 ka qenë kryesisht e shtyrë nga ndihma
ndërkombëtare, sektori publik dhe remitancat (BB, 2010). Roli i sektorit privat, e
posaçërisht i NVM-ve ka qenë relativisht i dobët. Pavarësisht kësaj, Kosova është ende në
fazën e tranzicionit ku ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luaj rol
thelbësor në rrugën drejt një ekonomie moderne të tregut të lirë dhe si rrjedhim edhe drejt
zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Kosova vuan nga mosbilanci i pagesave ku importet
dominojnë dukshëm eksportet. Kjo është kryesisht për shkak të faktit që NVM-të e
Kosovës nuk janë konkurrente në nivel ndërkombëtar. NVM-të eksportuese tё dobëta,
pengojnë kontributin e mëtutjeshëm të NVM-ve në BPV, krijim të vendeve të punës dhe në
rritje ekonomike. Eksportet dominohen nga metalet dhe mineralet bazë të prodhuara nga
kompanitë e mëdha.
Për shkak të mjedisit jo të favorshëm për biznes dhe në mungesë të kulturës kreative tё
ndërmarrësisё, Kosova ka mungesë të firmave inovative me rritje të shpejtë, të cilat janë
kontribuuesit kryesor në krijimin e vendeve të punës në ekonomitë e zhvilluara
perëndimore.
Mbi 50% e të gjitha NVM-ve operojnë në sektorin tregtar që karakterizohet me investime të
vogla dhe joproduktive. Ky model i pasuar me qasjen kopjuese “edhe unë” të bizneseve të
reja, kufizon kapacitetin e sektorit të NVM-ve për gjenerimin e vendeve të punës. Në
kuptim të zhvillimit të politikave, raporti “Indeksi i Politikave për NVM 2009" tregon se
Kosova për disa arsye të ndryshme, ende është në fazën e kompletimit të kërkesave
themelore institucionale, ligjore dhe rregullative që kanë të bëjnë me politikat e NVM-ve.
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5.2 Ndryshimi i formës se institucioneve si nevojë për zhvillimin
ekonomik
Institucionet ofrojnë strukturën incentive te ekonomisë, ku kjo në procesin e
evoluimit të kësaj strukture, formëson drejtimin e ekonomisë drejt rritjes apo stagnimit.
Fillimi i ndryshimeve ishte Britania, ku e gjitha filloi me krijimin e një parlamenti të
rregullt ku zhvillohej ne forme forumi ndërmjet aristokrateve dhe mbretit, ku diskutoheshin
dhe negocioheshin taksat dhe hartoheshin politikat.
Fillimi i ndryshimit ishte pas “Glorious Revolution” me 1688 ku pas tij filluan takimet e
rregullta te parlamentit dhe u krijuan dy odat e quajtura “House of Lords” dhe “House of
Commons”, por edhe pse kishte zgjedhje, këto zhvilloheshin ne mënyrë te hapur ku
kandidatet propozoheshin nga pronaret e tokave dhe aristokratet. Megjithatë, pas ndryshime
kushtetuese si rezultat i luftës civile dhe revolucionit te madhërishëm “Glorious
Revolution”, u bene ndryshime dramatike ne arenën politike dhe politiken ekonomike.
Lufta zhvillohej ndërmjet parlamentit dhe monarkëve, ku parlamenti fitoi dhe kjo e kufizoi
rolin absolut te monarkisë. Ndryshimi në institucione u dha siguri pronarëve të tokave, ku
me nuk ekzistonte frika se shteti mund ti konfiskonte. Kjo pastaj solli edhe ndryshimet ne
mënyrën e votimit ku hyri ne fuqi “First Reform Act” me 1832, ku ndryshoi sistemin e
votimit qe deri atëherë behej nga shume pak njerëz, ku me mënyrën e re e drejta e votës
zhvillohej ne baze te pasurisë dhe pronave. Ne fillimet e shekullit 19 revolucioni industrial
po shfaqte fillimet e para, ku pikënisje ishin katër protesta masive qe i hapen rruge këtij
revolucioni.

5.3 Ndarja e institucioneve në “përfshirëse” dhe “përjashtuese”
Rendësi te veçante për një sukses ekonomik i jepet hipotezës se institucionet si
drejtësia, gjykatat, edukimi etj. duhet te jenë plotësisht te centralizuara. Si rezultat në
sistemin inkluziv lejojnë energjitë inovative te udhëheqin rritjen kontinuale si shembull
lindi revolucionin industrial. Edhe sistemet politike përjashtuese mund te sjellin rritjen
ekonomike, por vetëm nëse ekonomia nuk është e varur prej zhvillimit teknologjik. Këto
institucione do te dështojnë ne një kohe, pasi do te behet e pashmangshme shkatërrimi
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kreativ. Sipas kësaj edhe sistemet përjashtuese mund te kenë sukses për një periudhe te
caktuar, po për te pasur sukses kontinual duhet te shkohet ne sisteme demokratike apo
përfshirëse.

Gjithashtu si faktorë konsiderohet edhe rastësia, pra ka shume incidente te vogla te
paparashikueshme ne kushte te caktuara ku mund te shkohet drejte ndryshimit te sistemeve,
apo ne sukses dhe dështim. Mbështetet teoria e evolucionit ekonomik, ku i ipet rendësi e
veçante ngjarjeve te paparashikueshme. Teme tjetër me rendësi te madhe është te kuptohet
potenciali i sistemit te gabuar institucional ne bllokimin e inovacioni socio-ekonomik, me
pasoja te pakorrigjueshme. Shembull I cili merret nga autoret është rasti I eksploruesit me
fame kinez Cheng Ho, te cilit iu ndalua eksplorimi me vendim te perandorit pa ndonjë
shpjegim por thjeshte me arsyetimin se “jemi duke shkuar mire dhe ti ruajmë gjerat ashtu
siç janë”. Megjithatë shpjegohen shembuj te rritjes edhe me sistemin politik përjashtues, ku
fundi I tyre parashihet ne momentin qe ata arrijnë një nivel te vetëdijesimit.

5.4 Roli i Institucioneve Politike
Roli i institucioneve politike në ndërrmarrësi duhet të shihet në kontekst të lirive
individuale, të ketë sundim të ligjit dhe të drejta pronësore. Qeveritë kanë mundësi të
stimulojnë ndërrmarrësinë duke ofruar burime dhe politika të favorshme sektoriale.
Fillimisht, është e rëndësishme që të sigurohen stabiliteti politik dhe institucioneve
qeverisëse. Së dyti, kjo logjikë thekson rëndësinë që efiqencës së instititucioneve
rregullative në heqjen e barrierave ligjore dhe burokratike për aktivizim të individit në
ekonomi. Kjo konsiston në heqjen e barrierave për hyrje në treg (monopoli dhe
konkurrenca e denjët) dhe daljes nga tregu (shkatërrimi kreativ). Së treti, mbrojta e drejtave
pronësore dhe sundimi i ligjit ofron mekanizma sigurie dhe mekanizma për stabilizimin e
marrëdhënieve ndërmjet ndërmarrësit dhe partnerëve/blerësve.
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5.4.1 Roli i Qeverisë dhe stabilitetit politik në Ndërmarrësi

Klima politike stabile krijon një ambient ku zbatueshmeria e kontratave dhe tregjet
financiare funksionojnë efikase, dhe kështu stimulojnë individët te marrin riskun për
investime ne procese ndërmarrëse.
Si rrjedhojë, është e qartë së stimulimi i ndërmarrësisë luan një rol esencial për te gjitha
qeveritë te cilat dëshirojnë te kenë një ekonomi te shëndetshme në të ardhmen. Ekziston një
korrelacion i fuqishëm ndërmjet rritjes ekonomike dhe lehtësisë së të berit biznes.
Kjo nuk është e lidhur me sistemet politike te shteteve, pasi është vërejtur se vendet qe nuk
janë shume demokratike ndonjëherë janë me te suksesshme ne kuptimin e fuqisë se
kapitalizmit. Ku si raste mund te veçojmë Kinën, Vietnamin, etj.
Nese marrim shembuj, shtrohet pyetja se pse dikush do të zgjedhte të krijonte një biznes
ne Brazil ku procesi ka 18 hapa burokratike dhe 152 ditë për te regjistruar kompaninë kur
ata kane opsionin te fillojnë ne Kanada ku duhet vetëm një hap dhe vetëm një dite për te
filluar? Pse të krijohet një kompani në Francë ku në rastin e falimentimit, me largimin e
punëtoreve do të pasonte gjoba financiare?

Pra burokracia, korrupsioni, ligjet e

punëtoreve, etj, e ndikojnë drejtpërdrejtë ndermarresine dhe si rrjedhoje edhe standardin e
jetës neper glob.

5.4.1.1 Veprimet qe mund te ndërmerren nga institucionet për përmirësimin e
klimës për ndërmarrësi
Edukimi dhe trajnimi
Edukimi është faktorë vendimtar në formësimin e jetës, duke mundësuar vlerat qe
njerëzit duan ti kenë dhe krijuar parakushte për suksesin ekonomik. Qasja në arsim dhe
trajnim janë çelësat për të nxitur një shpirt sipërmarrës. Zgjedhjet profesionale dhe të
jetesës janë ndikuar fuqimisht nga proceset e socializmit ku shkollimi luan një rol të
rëndësishëm.
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Disa veprime te cilat do te mund te ndërmerreshin:
-

Te krijohen kurikula për të gjitha nivelet që ofrojnë mundësi te barabarta gjinore ne
fusha specifike studimi, veçanërisht ne teknologji dhe ndërmarrësi

-

Te krijohen programe trajnimi për mësuesit qe te promovojnë ndermarresine te
femrat dhe të rinjtë

-

Zhvillimi i programeve të trajnimit që janë fleksibile, të lira dhe qe nuk konsumojnë
shume kohe, ku një mundësi do te ishin edhe platformat online.

-

Mbështetja e trajnimeve të fokusuara ne hartimin e biznes planeve, marketingut,
negocimit te kontratave, dhe procedurave për krijimin e një biznesi.

-

Te inkurajohen sektori publik dhe privat për krijimin e programeve te mentorimit
për ndërmarrësit potencial ku do te njoftoheshin për sfidat e krijimit te bizneseve,
dhe konsulencës për zgjidhjen e problemeve.

Ambienti social
Traditat shoqërore dhe vlerat kulturore, në mënyrë rutinore pengojnë mundësitë për
ndërmarrësinë. Për më tepër, në shumë vende, gratë mbajnë barrën e dyfishtë të
përgjegjësive profesionale dhe shtëpiake, të cilat shpesh përbëjnë një pengesë për
ndermarresine e grave dhe kjo e ndikon ne mënyrë te drejtpërdrejte performancën e tyre të
biznesit.

Disa veprime te cilat do te mund te ndërmerreshin:
-

Te krijohet një mjedis i shëndetshëm në të do ti jepej hapësirë kreativitetit, marrja
përsipër të rrezikut dhe pavarësia ekonomike do te ishte jete e vlerësuar dhe
inkurajuar.

-

Sigurimi i qasjes së barabartë për gratë në profesione që mbahen tradicionalisht nga
meshkujt.
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-

Te krijohen mekanizmat për incentivat për te shtyre njerëzit te shëndrrojnë idetë e
tyre biznesore në praktikë duke u ofruar asistencë në çështje ligjore dhe fusha të
tjera.

-

Rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për pjesëmarrjen dhe kontributin në zhvillimin
ekonomik te ndërmarrësve duke promovuar historitë e tyre të suksesit nëpërmjet
seminareve dhe medias, duke veçuar gratë si modele pozitivë.

-

Krijimi i shpërblimeve vjetore për ndërmarrësit me te suksesshëm

-

Krijimi i rrjeteve te ndërmarrësve ku do te behej shkëmbimi i përvojave ne mes tyre
duke përfshire konferencat, platformë online dhe qendra inovative dhe inkubatorë
qe do te mundësonin zgjerimin e bizneseve ndërmarrëse brenda dhe jashtë vendit

-

Aksesi në infrastrukture te mirëfilltë teknologjike

Hyrja dhe pozicionimi në treg
Rol vital në rritjen e ndërmarresisë dhe bizneseve start-up është mundësia e
ndërmarrjeve për hyrje në treg. Kjo mund të arrihet me rritjen e fuqisë blerëse të
konsumatorëve në nivel te përgjithshëm. Ndërmarrësit duhet të identifikojnë saktë
segmentet e tregut që dëshirojnë te hyjnë, bazën e tyre te konsumatoreve dhe ne këtë
mënyrë te arrihet një pozicionim i mire në treg për produktin apo shërbimin e tyre. Pa një
mundësi te barabarte për akses te tregje kombëtare dhe ndërkombëtare nuk do te mund te
arrihet një rritje e vazhdueshme dhe konkurrueshmëri e bizneseve.
Disa veprime te cilat do te mund te ndërmerreshin:
-

Krijimi i marrëveshjeve strategjike në mes qeverise, bizneseve dhe universiteteve
për rritje dhe mbështetje te ndëmarrësve.

-

Mundësia e barabarte për të gjithë në qasjen në tenderët qeveritare

-

Krijimi i panaireve për ndërmarrësit për te rritur përqindjen e mbulueshmerise se
ndërmarrjeve në treg.
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Mbështetja financiare
Mbështetja financiare mbetet sfide e madhe për ndemarrësit qe dëshirojnë te
krijojnë bizneset e tyre. Është e rëndësishme krijimi dhe mbështetja e fondacioneve te tipit
venture capital dhe investitorëve engjëj qe mbështesin idetë ndërmarrëse me anë te
participimit financiar dhe të dijes.

Disa veprime te cilat do te mund te ndërmerreshin:
-

Krijimi dhe përmirësimi i burimeve te financimit duke hequr të gjitha barrierat
limitojnë ndërmarrësit ne qasjen ne fonde duke përfshirë edhe rregullat për
kredimarrje.

-

Ofrimi i asistencës dhe trajnimeve për aftësitë ne menagjmentin e financave

-

Krijimi i programeve qeveritare për mbështetjen me fonde, dhe gjithashtu mbështetja e
fondacioneve aktuale te pavarura qe ofrojnë resurset e nevojshme për ndërmarrësit.

Politikat dhe infrastruktura ligjore
Infrastruktura e politikave dhe ajo legale luajnë rol kyç në aktivitetet ndërmarrëse.
Mekanizmat e zbatimit te ligjit duhet të jenë në nivel të lartë për të ekzekutuar këto politika të
mbështetjes për ndërmarrësit ne raste si problemet ne zbatueshmërinë kontratave, mitmarrjes, etj.
Disa veprime të cilat do të mund të ndërmerreshin:
-

Krijimi i infrastrukturës ligjore qe lehtëson qasjen në fonde, teknologji dhe në treg.

-

Ligje të cilat eliminojnë dallimet gjinore

-

Mbështetja dhe fuqizimi I OJQ-ve dhe organizatave jofitimprurëse te cilat shërbejnë si
urë lidhëse në mes qeverisë dhe ndërmarrësve
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5.4.2

Shembull i ndikimit te institucioneve, Rasti i Meksikës dhe Zvicrës
Ne rastin e Meksikës përafërsisht 50% e popullatës punojnë ne ekonominë joformale.

Ruset e quajnë „ekonomia ne hije“, ndërsa ne Kazakistan „tregu i zi“. Ne Meksike 50% e
popullatës punojnë me orar të plotë, ndërsa pjesën tjetër te kohës e shfrytëzojnë për pune ne
aktivitete te punës se jashtëligjshme, qe i bie se ne total afro 80% e meksikaneve se paku një
pjese te kohës e shfrytëzojnë për këto aktivitete. Janë rreth 11 milionë ndërtime ne Meksike te
cilat nuk janë te regjistruara, dhe rreth 6 milionë ndërmarrje NVM dhe biznese familjare te
cilat prodhojnë gjera qe janë jashtë sistemit legal. Vlera e aseteve totale te tyre arrin ne 315
miliardë. Sa është e rëndësishme kjo shifër për Meksikën? Është shtate here me e madhe se
vlera totale e rezervave te naftës ne vend.
Te marrim shembull Arabinë Saudite, ku shumica e popullit nuk participon ne pasurinë e
shtetit, dhe nuk kane te drejta pronësore te mjaftueshme.
Kjo është një arsye pse GNP për koke banori është duke rene vazhdimisht pavarësisht se sa
rezerva te naftës kane ata. Ne anën tjetër disa nga shtetet me te pasura ne bote nuk kane
rezerva natyrore. Zvicra nuk e prodhon kakaon dhe nuk e prodhon shumicën e qumështit
për çokollatat te cilat prodhohen aty, e as nuk e prodhon metalin nga i cili prodhohen orët.
Suksesi i saj është i bazuar ne sistemin institucional efikas dhe zbatimin e ligjshmërisë dhe
te drejtave pronësore.

5.4.3 Mjedisi i Biznesit dhe Korniza Ligjore për NVM-të
Në Raportin e Progresit të KE-së për Kosovën, janë identifikuar tri barriera kryesore
me të cilat përballen bizneset në Kosovë. Barriera e parë ka të bëj me furnizim jo të
qëndrueshëm me energji elektrike dhe me ujë të cilat janë posaçërisht serioze për NVM-të
prodhuese. Gjithashtu, si një prej barrierave kryesore për zhvillim të shpejtë të NVM-ve
është caktuar edhe qasja e kufizuar në financa. Barriera e tretë është sundimi i
pamjaftueshëm i ligjit, i cili ka ndikim te të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, AMNVM-ja dhe Qeveria e Kosovës në tërësi kanë
pranuar se për largimin e pengesave për investime të biznesit, rritje dhe krijim të vendeve të
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punës nevojiten më shumë përpjekje në të gjitha nivelet e qeverisë dhe se thjeshtësimi i
administratës është çelës për promovimin e zhvillimit të sektorit të NVM-ve. Kjo është
posaçërisht e rëndësishme pasi që pengesat rregullative dhe legjislative duket se kanë
ndikim më të madh në NVM se sa në bizneset tjera. Sfida këtu është ndërtimi dhe integrimi
i komponentëve të reformës rregullative të iniciativave të ndryshme që janë në proces në
lidhje me integrimet evropiane, investimet dhe reformat ligjore dhe të konkurrencës.
Që nga viti 2008, janë bërë një numër i të arriturave kyçe të cilat kanë rezultuar në disa
përmirësim të mjedisit të biznesit për NVM-të në Kosovë. Në tre vitet e fundit (që nga koha
kur Kosova në shkurt të vitit 2008 shpalli pavarësinë) është bërë një reformë e madhe
tatimore dhe është bërë riorganizimi i arkëtimit të TVSH-së përmes arkave fiskale,
përkundër kundërshtimit të disa shoqatave të biznesit. Këta ishin tre hapat kryesor në
tentimet për uljen e shkallës së informalitetit në sektorin e NVM-ve dhe për të provuar
përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet komunitetit të biznesit dhe shtetit. Të hyrat tatimor
janë rritur dukshëm për shkak të uljes së shkallës tatimore nga 20% në 10% në kombinim
me përmirësim të zbatimit të tyre, zgjerimit të bazës tatimore dhe një riorganizim më të
madh dhe më efikas të procesit të arkëtimit të tatimeve. Janë bërë disa përmirësime në
çështjet ligjore dhe administrative dhe tani NVMtë mund të regjistrohen përmes pilot
Qendrave Komunale të Biznesit (QKB) themeluar me përkrahjen e Bankës Botërore.
Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) duhet të punojë në drejtim të
regjistrimit online dhe të një numri të vetëm të regjistrimit për kompanitë të cilat aplikojnë
në të gjitha institucionet shtetërore siç janë: regjistri i biznesit, autoriteti tatimor dhe fondi
pensional, për të mundësuar zvogëlimin e numrit të hapave administrativ për regjistrim.
Marrëveshja për tregti preferenciale ndërmjet Kosovës dhe BE-së ka skaduar në fund të
vitit 2010. Mbetet të shihet nëse një përpjekje e përbashkët ndërmjet QKsë dhe partnerëve
ndërkombëtar do të rezultojë me përmirësim të qasjes së mallrave dhe shërbimeve të
Kosovës në tregjet ndërkombëtare dhe drejtë anëtarësimit në Organizatën Botërore të
Tregtisë (OBT). Paralelisht me objektivin qendror afatgjatë të Kosovës për anëtarësim në
OBT, është me rëndësi jetësore që komuniteti i NVM-ve në Kosovë të përqendrohet në
përmirësimin e qasjes në tregjet rajonale të Shqipërisë, IRJM-sё dhe Malit të Zi.
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Lidhjet tregtare në rajon do të përmirësohen me përmirësimin e infrastrukturës. Autorruga
për Shqipëri, e cila është përfunduar dhe autorruga e planifikuar për Shkup do të rritë
bashkëpunimin rajonal.

5.4.4 NVM-të dhe Sektori Joformal
Ekonomia joformale pengon konkurrencën e drejtë dhe rritë kostot relative të
ndërmarrjeve që operojnë në sektorin formal. Kontratat joformale të punës dhe evazioni
sistematik i kontributeve të sigurimit social dobësojnë mbrojtjen e punëtorëve dhe ulin
përfitimet e tyre sociale. Ka një ndikim negativ në buxhetin fiskal dhe në tërë
infrastrukturën shoqërore për shkak të uljes të të hyrave dhe uljes pasuese të shërbimeve të
duhura publike.
Sipas raportit për “Programin e Qeverisë për Parandalimin e Ekonomisë Joformale në
Kosovë për 2010-2012”, masa e përllogaritur e ekonomisë joformale sillet nga 39% deri
50% të BPV-së.

5.5 Roli i Institucioneve Ekonomike

Një strukturë ekonomike e cila mbështet ndërrmarrësinë duhet të siguroj rritje të
vazhdueshme ekonomike, stabilitet, transparencë, qasje në kapital financiar dhe struktura të
favorshme të tatimit. Performanca ekonomike pozitive krijon kushte të favorshme dhe
kërkesë për shërbime dhe produkte të reja. Ka një korrelacion pozitiv në mes rritjes
ekonomike dhe shfaqjes së inovacioneve dhe ideve ndërmarrëse (OECD, 2012). Mirëpo
mundësimi i ndërrmarrësive të reja kërkon një strukturë ekonomike e cila është e
favorshme dhe receptive ndaj investimeve dhe ideve të reja. Ekziston një konsensus
akademik që liberalizimi ekonomik dhe mundësia për shkëmbime të lira ekonomike dhe
transfer të njohurive dhe teknologjisë krijon parakushte për ndërmarrësi. Në anën tjetër
duhet cekur që performanca ekonomike dhe ndërrmarrësia intensifikohet në një modalitet të
26

inflacionit të parashikueshëm dhe qëndrueshmërisë së çmimeve. Stabiliteti financiar krijon
parakushte të favorshme për stabilitet bankar dhe qasje në kredi dhe financime të
nevojshme për investime.
Si pjesë e këtyre parakushteve është edhe një sistem cilësor i edukimit dhe trajnimit.
Produktiviteti i fuqisë punëtore dhe disponueshmëria e mjeshtërive në treg përbën asete
pozitive për ndërmarrësi. Së fundmi, politika fiskale dhe tatimor e favorshme përbën një
stimul esencial në këtë drejtim.

5.5.1 Faktorët ekonomike qe ndikojnë ne ndërmarrësi

Pjesëmarrja e femrave në fuqinë punëtore
Në dekadat e fundit, shkalla e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës është rritur
ndjeshëm në shumicën e vendeve në botën perëndimore (OECD, 2000, 1998b). Kjo mund
t'i atribuohet ndryshimit të vlerave dhe qëndrimeve ndaj grave që punojnë dhe që rezultojnë
ndryshime në sjelljen e tyre. Megjithatë, një rritje në normën e pjesëmarrjes nuk nënkupton
domosdoshmërisht një rritje të numrit të femrave ndërmarrëse. Kur përqendrohemi në
normën e pjesëmarrjes së femrave në lidhje fuqinë punëtorë, mund të thuhet se rritja e
shkallës së pjesëmarrjes së grave ka një ndikim negativ në nivelin

e ndermarresise

(Verheul, Ëennekers, Audretsch and Thurik, 2002). Në shumicën e vendeve perëndimore,
gratë që punojnë tregojnë shkallë më të ultë të vetë-punësimit sesa meshkujt (Bais, Van der
Hoeven dhe Verhoeven, 1995). Kështu, në përgjithësi, nën supozimin e

normës se

femrave në vetë-punësim në krahasim me meshkujt, me kalimin e kohës, një pjesëmarrje në
rritje të grave në tregun e punës zakonisht nënkupton një rënie të përgjithshme të vetëpunësimit (të të dy gjinive) në fuqinë punëtore (Acs, Audretsch dhe Evans, 1994).

Mund të jetë një numër faktorësh që shpjegojnë faktin se një pjesë e vogël e femrave që
punojnë fillojnë biznesin e tyre (edhe pse ky model mund përsëri të ndryshojë në disa prej
shoqërive më të përparuara ekonomikisht). Evans dhe Leighton (1989) theksojnë se njerëzit
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të cilët bëhen ndërmarrës

kanë një histori të gjatë të punësimit. Në shumë vende

perëndimore, gratë e martuara kanë një histori më të shkurtër të punësimit sesa meshkujt,
më shpesh për shkak të pushimit për të krijuar familje, duke reduktuar kështu mundësinë që
ato do të bëhen të vetë-punësuara. Për më tepër, stili i jetës për ndërmarrësit shpesh kërkon
ditë pune më të gjatë, të cilat gratë nuk munden lehtë ti kombinojnë me detyrimet e tyre
familjare. Nëse marrim parasysh këto argumente, mund te parashikojmë se pjesëmarrja e
femrave në fuqinë e punës të jetë e lidhur negativisht me nivelin e ndemarresise.

Dallimet ne të ardhura

Vendet ndryshojnë në shpërndarjen e të ardhurave mbi pagat dhe të gjitha kategoritë
e tjera të të ardhurave. Bazuar në teorinë jetëgjatësinë dhe teoritë e tjera psikologjike të
motivimit, ne mund të supozojmë arsyeshëm që individët krahasojnë fitimet e pritura dhe
pagat kur peshojnë mundësitë për të ardhmen në vetë-punësim ose punësim me pagese. Ata
sipas gjitha gjasave marrin në konsideratë rrezikun mund te vije nga te dyja mundësitë .
Relativisht fitimet e larta të biznesit janë ato që shihen si një faktor tërheqës për
ndërmarrësit potenciale. (Foti dhe Vivarelli, 1994; Santarelli dhe Sterlachini, 1994).
Një indikator pragmatik për diferencialin e fitimeve në nivel vendi është 'kuota e të
ardhurave të punës ", i cili mat pjesën e të ardhurave të punës (duke përfshirë kompensimin
e vetë-punësuarve për kontributin e tyre të punës) në të ardhurat kombëtare neto. Kuota e
lartë e të ardhurave të punës tregon se një pjesë e madhe e të ardhurave kombëtare është
marrë nga punëtorët me pagë , duke lënë pak hapësirë për të ardhurat nga fitimet e
kompanisë. Prandaj, kuota e të ardhurave të punës pritet të lidhen negativisht me nivelin e
përgjithshëm të ndërmarrësisë.
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Papunësia

Marrëdhënia në mes ndermarrësisë dhe papunësisë është komplekse. Në nivel
individual, papunësia (ose kërcënimi prej saj), kryesisht vepron si një faktor shtytje për
nderrmaresit (Evans dhe Leighton, 1990; Acs, Audretsch dhe Evans, 1994; Foti dhe
Vivarelli, 1994). Që kur kostoja oportune e personave të papunë për t'u bërë të vetëpunësuar është relativisht e ulet, ata do të bëjnë zgjedhjen e tyre për vetë-punësim më
shpejte. Nga ana tjetër, papunësia (e lartë) mund të jetë e lidhur me një rënie ekonomike, e
cila i bën perspektivat për vetë-punësim më pak fitimprurëse. Në përputhje me hulumtimet
e kaluara, shihet një marrëdhënie inverse ne formë të U-së midis papunësisë dhe nivelit të
ndërmarrësisë: Së pari një marrëdhënie pozitive, dhe pastaj ndryshon mbi një marrëdhënie
negative kur papunësia merr përtej një nivel kritik njerëzit dekurajohen qe ti krijojnë
ndërmarrjet e tyre , për shkak të dobësisë së përgjithshme në ekonomi (Hamilton, 1989;
Meager, 1992).

Dendësia e popullsisë

Çdo rajon ka nevojë për një numër te caktuar te bizneseve tregtare dhe zejtare për te
plotësuar nevojat e popullsisë. Prandaj, zonat të cilat nuk janë shumë të populluara me
shumë fshatra të shpërndara të vogla shpesh do të ketë shumë biznese te vogla tregtare dhe
zejtare. Në anën tjetër, zonat urbane do të japin rritje të ekonomive të shkallës, përmes të
cilave bizneset e vogla tregtare do te jene ne presion te konkurrencës (Bais, Van der
Hoeven dhe Verhoeven, 1995). Kjo logjikë sugjeron një lidhje negative midis dendësisë së
popullsisë dhe nivelin e ndërmarrësisë.
Nga ana tjetër, Reynolds, Storey, dhe Ëesthead (1994) shton që përtej një pike të
caktuar, një dendësi shumë të lartë të popullsisë në zonat urbane shpjegon lindjen e
ndërmarrjeve të reja në sektorin e shërbimeve. Prania e këtyre rrjeteve te ndërmarrjeve
stimulon krijimin e ndërmarrjeve te reja ne zonat urbane. Kështu, mund të presim një
ndryshim në marrëdhënien midis dendësisë së popullsisë dhe nivelin e ndërmarrësisë.
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Marre së bashku, këto argumente do të thotë një lakore në formën e U-së, fillimisht
negative dhe pastaj kthese pozitive, mes dendësisë së popullsisë dhe nivelin e
ndërmarrësisë.

5.6 Ndikimi i institucioneve financiare dhe qasjes ne financa

Sektori bankar në Kosovë konsiderohet si një prej tregimeve të suksesshme të
vendit pasi që ka pasur rritje substanciale dhe kualitative. Sipas Bankës Qendrore të
Kosovës, në dhjetor të vitit 2010, asetet e sektorit bankar të Kosovës ishin 2.5 miliardë euro
që paraqet një rritje vjetore prej 11.4 për qind. Vlera totale e kredive të sektorit bankar ishte
1.5 miliardë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 13.2 për qind.
Kreditë për sektorin tregtar dominojnë kreditë komerciale me 50.8 për qind të totalit të
kredive për ndërmarrjet, ndërsa kredit për ndërmarrjet prodhuese përbëjnë 12.3 për qind
dhe për ndërmarrjet ndërtimore 10.6 për qind. Përkundër perceptimit si tregim i
suksesshëm, ndërmarrjet kosovare në vazhdimësi ankohen për normat e larta të interesit. Në
anën tjetër, sektori bankar pavarësisht rritjes së vlerës të kredive, ende ka likuiditet
substancial. Shumica e fitimit të bankave të Kosovës është nga depozitat. Ekzistojnë shumë
pak stimulime që bankat të kreditojnë NVM-të. Masat për përmirësimin e qasjes së NVMve në financa duhet të përfshijnë reformën e sistemit kadastral, sistemit të regjistrimit të
kredive dhe kolateralit, dhe zbatimin e ligjit dhe procedimin e shpejtë të kërkesave të
bankës. Duhet bërë përpjekje shtesë në zhvillimin dhe funksionalizimin e tregjeve të
kapitalit.

5.7 Tërheqja dhe drejtimi i fondeve të diasporës në NVM
Një prej mënyrave për përmirësimin e qasjes së NVM-ve në financa është tërheqja e
fondeve të diasporës për investime në Kosovë. Përkundër remitancave që janë të drejtuara
për konsum personal të njerëzve që jetojnë në Kosovë, diaspora është e angazhuar në
procesin e privatizimit dhe ka bërë investime të drejtpërdrejta në Kosovë. Mirëpo, mund të
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ketë stimulime shtesë financiare inkurajim të mëtejmë të diasporës për investime dhe
ortakëri biznesi.

5.8 Roli i Institucioneve Kulturore
Mjedisi kulturor ka një ndikim të madh në llojin e ndërrmarrësit dhe veprimeve të tij.
Trajtat kulturore të ndërmarrësit përcaktojnë edhe nëse ai do të jetë ndërmarrës në rend të
parë, nëse ai është i gatshëm për të vepruar në rreziqe dhe atë se çfarë do të bëj nëse
dështon në raste të caktuara. Indeksi kulturor i Hofstede tregon që kultura është indikator
me rëndësi në ndërmarrësi.
Sipas Hofstede vendet ku individualizmi dhe përgatitja për rreziqe është më e lartë
theksohen
me iniciativa më të mëdha ndërmarrëse. Sipas kësaj logjike, vendet ku dominon lidhja
fisnore/familjare dhe ku kultura promovon pasivitet, krijohen parakushte negative për
ndërmarrësi dhe inovacion.
5.8.1 Lidhshmëria e dimensioneve te Hofstede me ndërmarresinë dhe inovacionin
Kur analizohet raporti ne mes ekonomisë dhe kulturës zakonisht përdoren
dimensionet “Hofstede” të kulturës qe përfshijnë katër pjesë, të cilat përshkruajnë kulturën
nga pika të ndryshme dhe kjo është një mjet i dobishëm për krahasime midis vendeve. Një
nga dimensionet është “distanca nga pushteti” i cili fokusohet në shkallën e barazisë /
pabarazisë mes njerëzve në një vend të caktuar. Dimensioni I dytë, “individualizmi”
fokusohet në shkallën e një shoqërie të koncentruar ne arritjet individuale ose kolektive.
Dimensioni i tretë, “maskulin” do të thotë se vendi ka një shkallë të lartë të dallimeve
gjinore ku femrat janë të kontrolluara nga dominimi mashkullor. Dimensioni i katërt i
studimit te Hofstede është “shmangia e pasigurisë”, ku fokusi është në nivelin e tolerancës
për pasiguri brenda shoqërisë.
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Shane (1992) analizon lidhjen ne mes kulturës dhe zbulimeve te reja, dhe gjen se
vendet me shkalle te ulet te “distances nga pushteti” dhe individualizëm te larte janë me te
prirura për inovacione. Shane (1993) analizon lidhshmërinë ne mes kulturës dhe shkalles se
inovacionit, ku sipas shkalla e ulet te pasigurisë ka ndikim me te madh se te ardhurat për
kokë banori. Shane (1992) studion relacion ndërmjet kulturës dhe zbulimeve, dhe gjen se
shtetet me shkalle te ulet te “distances nga pushteti” dhe “individualizëm te larte”, janë me
inovative se te tjerët. Shane (1992) analizon influencën e kulturës ne shkallen e inovacionit,
dhe gjen se shkalla e ulet e dimensionit “shmangia e pasigurisë” ka influencën më të
madhe, madje edhe më të fuqishme se të ardhurat për koke banori.
Megjithëse relacioni me kulturën është indirekt, hulumtimet na tregojnë se vendet me
shkalle te ulet te dimensionit „distanca nga pushteti“ dhe “individualizëm te larte” janë më
ndërmarrës dhe rrjedhimisht mund te kenë me shume ndërmarrës se vendet tjera. Baum et
al. (1993) supozoi një rol të kundërt të individualizmit (në nivelin e vendeve). Autorët
argumentojnë se vendet me një shkalle te mesme individualizmi mund të nxisin
ndemarresine (vetëpunësimin): një shoqëri individualiste është më e përshtatur për t'u marrë
me njerëz të cilët duan ti realizojnë dëshirat e tyre. Pa marre parasysh a janë ndërmarrës
apo jo-ndërmarrës, ata mund të jetë në gjendje për të kënaqur nevojat e tyre motivuese në
një mjedis të përbashkët organizativ. Në një shoqëri më individualiste, organizatat dhe
institucionet nuk i japin këto mundësi dhe, si rezultat, njerëzit janë më të prirur për të
ndermarrjet e tyre, pasi ata nuk mund të plotësojnë nevojat e tyre brenda strukturave
ekzistuese.
Ne një tjetër studim duke shfrytëzuar dimensionet e Hofstede’s për kulturën dhe
vetëpunësimin, Acs, Audretsch dhe Evans, (1994) analizojnë ne mënyrë empirike prirjen e
vendeve për vete-punësim. Megjithatë autorët konkludojne se popujt me shkalle të lartë te
dimensionit „shmangia e pasigurisë“ dhe shkallë të ulët te “individualizmit” janë me te
prirur për vete-punësim. Ulijn dhe Weggeman (2001) propozojnë një përshtatje ndërmjet
kulturave të caktuara të korporatave dhe atyre kombëtare të tilla që pavarësisht kulturës
kombëtare, lloje të ndryshme të kulturave të korporatave të mund të marrin rezultate të mira
në mënyrë të barabartë. Ata identifikojnë katër lloje të kulturave të korporatës të cilat mund
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të jenë ndikuar nga kultura kombëtare duke përfshirë: sistemi i klanit (nivel i ulet i
dimensionit “shmangia e pasigurisë” dhe “distancës nga pushteti”), sistemi i motorit (nivel i
ulet i dimensionit “shmangia e pasigurisë” dhe nivel i larte i “distancës nga pushteti”),
sistemi i piramidës ( nivel i larte i “shmangia e pasigurisë” dhe nivel i ulet i “distancës nga
pushteti”) dhe sistemi i mbyllur familjar (nivel i ulet i dimensionit “shmangia e pasigurisë”
dhe i larte i “distancës nga pushteti”). Ne varësi prej kontekstit te vendit, te gjitha këto
sisteme me një udhëheqje adekuate mund te dërgojnë deri te inovacioni.

5.8.2 Rëndësia e ndermarrësisë për shoqërinë
Procesi ndërmarrës është nisur duke ndjerë se praktika të caktuara formojnë
një anomali dhe kështu mund të bëhet diçka ndryshe. Vendimtare është se si mund te
shfrytëzohet kjo anomali ne sensin e përgjithshëm dhe shendrrohet një praktike e re
qe zhvillohet dalëngadalë. Për shembull teknologjia digjitale e incizimeve te videove
dhe muzikës ka zhdukur plotësisht kasetat për muzike dhe video. Kjo anomali qe e
drejton procesin e ndermarrësisë formon një mundësi historike qe posa fillon të njihet
nga njerëzit si praktike e re, do të praktikohet me shpejtësi. Në shembullin e telefonit
celular, ideja e telefonit pa tela ne fillim ishte e pabesueshme, por shumë shpejt,
njerëzit panë avantazhet e këtij mjeti dhe madje edhe zhvilluar më tej atë duke
praktikuar, për shembull, një kulturë tekst-mesazheve. Tani disa njerëz nuk kanë një
lidhje fikse telefonike në shtëpi, apo në qytetin e Nokia ne Finlande nuk ka më
mundësi për të instaluar një lidhje fikse.
Përderisa ndermarresia është gjithnjë e më shumë lidhur me jetën dhe praktikat e
përditshme, është e qartë se ndermarresia dhe ndermarrësit të bëhen më pak të
veçantë dhe mund të vërehen në kontekste me pak ekskluzive se sa pritet. Në fund të
fundit, ndermarrësit kane per detyre ti japin formën e ardhshme te ambientit shoqëror,
ambientit shoqërore, një ambient ky ku njerëzit kane dëshire te jetojnë ne te, dhe sjell
shumëllojshmëri dhe kreativitet ne jetën e njerëzve (Steyaert 2007).
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5.8.3 Përforcimi i kulturës ndërmarrëse ne Kosove
Një prej parakushteve kryesore për zhvillimin e biznesit është përforcimi i kulturës
ndërmarrësore. Bazuar në situatën aktuale në Kosovë, ky qёllim mund të arrihet përmes:
zgjerimit të planprogramit të ndërmarrësisë në shkolla fillore, qendra tё Aftёsimit
Profesional, shkolla të mesme dhe në institucione të arsimit të lartë; promovimi i tregimeve
të suksesshme të ndërmarrjeve që implementojnë programe të ndërmarrësisë për të rinjtë,
gratë dhe

minoritetet; promovimi dhe njohja e ndërmarrjeve më të suksesshme; dhe

inkurajimi dhe rritja e rrjetëzimit të bizneseve.

5.8.4 Promovimi dhe rritja e bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe bizneseve
Arsimi për shkathtësi biznes dhe ndërmarrësi duhet të përqendrohet në
planprogramin bazë të të gjitha formave të arsimit. Kjo do të thotë ndryshimin e sjelljeve
dhe shkathtësive arsimore për ndërmarrësi, të shprehura përmes arsimit të përgjithshëm dhe
arsimit profesional. Duhet ndihmuar nxënësit dhe studentët që të zhvillohen si qytetarë të
pavarur të cilën dinë si të ndërmarrin iniciativa dhe të bashkëpunojnë me tjerët në
zhvillimin e ideve të

biznesit. Qëllimi duhet te jete krijimi i bazës për zgjedhjen e

ndërmarrsisë si opsion të karrierës. Një prej qëllimeve të arsimit bazë profesional është
mundësia për të vepruar si ndёrmarrёs i pavarur në ekonomi formale.

5.8.5 Stimulimi i kreativitetit dhe inovacionit
Kreativiteti dhe inovacioni është i nevojshëm për bizneset në mënyrë që ato të
krijojnë dhe të mbajnë përparësitë konkurruese. Ekziston një mungesë e ideve në lidhje me
atë se çfarë lloje të biznesit të fillohen. Shumica e bizneseve janë biznese “edhe unë” për
shkak të mungesës së gjenerimit të ideve, inovacionit dhe kreativitetit. Ky formë do të
zhvillojë skemat e trajnimit për nxitjen e kreativitetit dhe inovacionit te pronarët dhe
menaxherët e NVM-ve dhe ndërmarrësit e rinjë potencial.
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